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Articolul prezintã rezultatele cercetãrilor
privind obþinerea unor suplimente nutriþionale
destinate sportivilor de performanþã, ca
formule susþinãtoare de efort, bazate pe
ingrediente naturale, necontaminate cu
substanþe dãunãtoare sãnãtãþii ºi elaborarea
metodologiilor de decelare ºi de cuantificare a
substanþelor interzise, în vederea testãrii
acestor suplimente pe baza unor tehnici
specifice.
În acest sens, sunt reliefate, în primul rând,
câteva dintre cele mai importante beneficii
economice ºi sociale obþinute în urma
cercetãrilor întreprinse ºi care se
caracterizeazã în tot atâtea posibilitãþi de
îmbunãtãþire a alimentaþiei sportivilor de
performanþã, în condiþiile depunerii de cãtre
aceºtia a unor eforturi maximale în timpul
pregãtirii ºi desfãºurãrii competiþiilor specifice,
precumºiînperioadelederefacere.
Astfel, sunt prezentate: un studiu
documentar privind definirea cadrului
conceptual ºi operaþional referitor la
suplimentele nutriþionale, rolul ºi importanþa
acestora în alimentaþia sportivilor de
performanþã, clasificarea generalã ºi
particularã a suplimentelor nutriþionale
destinate acestei categorii de sportivi, precum
ºi câteva posibilitãþi privind modelarea valorii
nutritive a acestor alimente cu utilizãri
speciale. Nu în ultimul rând se au în vedere
acele caracteristici care definesc inocuitatea
suplimentelor nutriþionale ºi care le asigurã
acestoraobunãsiguranþãînconsum.
The article presents the results of the
researches related to the way of obtaining the
nutrient supplements for the sportsmen, as an
effort-supportive formula, based on natural
ingredients, non-contaminated with
substances that could harm the health and the
elaboration of the methodologies for
discovering and quantifying the forbidden
substances in order to test these supplements
throughspecifictechniques.
Therefore we present, first of all, some of
the most important economic and social
benefitsgotaftermakingmanyresearchesthat
could improve the sportsmen’s nourishment,
when they are making the maximum effort
during both their training and the specific
sports competitions but also during the
recoveringperiods.
Thus, we have made a documentary
presentation for defining the conceptual and
operating frame-work relating to the nutrient
supplements,theirinfluenceandimportancein
the sportsmen’s nourishment, the general and
special classification of the nutrient
supplements as well as some possibilities to
influence thenutritive value ofthiskind offood.
Last but not least, we are taking into
consideration those characteristics that define
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În cadrul Planului Naþional de Cercetare, Dezvoltare ºi Inovare al Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, Programul CERES, se deruleazã proiectul “Cercetãri privind
realizarea ºi testarea unor suplimente nutriþionale bazate pe ingrediente naturale, destinate
susþinerii eforturilor maximale la sportivii de performanþã”, finanþat prin contractul nr.
3PP8/26.11. 2003, având ca beneficiarAgenþia Naþionalã pentru Sport, execuþia obiectivelor
proiectului este asiguratã prin participarea unor universitãþi ºi institute de cercetare
prestigioase din România: Academia de Studii Economice din Bucureºti, SC Institutul de
Cercetãri Alimentare SA Bucureºti, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galaþi ºi Institutul de
Nutriþie, Diabet ºi Boli Metabolice “N. Paulescu” Bucureºti, sub coordonareaAcademiei de
StudiiEconomicedinBucureºti.
Introducere
Impactul economico-social urmãrit prin
acest proiect poate fi sintetizat în urmãtoarele
efecte:
-selectarea ingredientelor dupã principiul
celui mai avantajos raport dintre preþ/costuri/
valoare nutritivã, în sensul minimizãrii preþului
ºi costurilor, maximizãrii valorii nutritive, pe
bazaunuimodeldecalcul;
-selectarea celor mai avantajoase
ambalaje ºi modalitãþi de ambalare din punct
de vedere al stabilitãþii la pãstrare, al
funcþionalitãþii ºi al igienei alimentului,
corespunzãtoare suplimentelor nutriþionale
realizate;
-asigurarea celui mai convenabil echilibru
al mesajului informaþional al etichetei privind
menþiunile obligatorii, suplimentare,
nutriþionaleºipromoþionale;
-motivarea opþiunii pentru alimentele de
maximãsiguranþãnutriþionalã,utilizândmaterii
prime naturale, nepoluate sau cu substanþe
antinutriþionale;
-posibilitatea de a obþine cele mai potrivite
produse alimentare/suplimente nutriþionale, la
costuri ºi preþuri mai scãzute faþã de cele
practicate pe plan internaþional, în raport cu
alocãrilefinanciare.
-posibilitatea ca sportivul de performanþã sã
consume cu plãcere ºi cu încredere
suplimentele nutriþionale obþinute, în toate
fazele activitãþii sale (antrenament,
postantrenament,efortmaximal);
-eliminarea suspiciunilor referitoare la
prezenþa unor substanþe interzise în
suplimentele nutriþionale, care se pot constitui
însursededopaj.
Deºi vechimea alimentaþiei se confundã cu
însãºi istoria umanitãþii, o alimentaþie corectã,
adecvatã diferitelor condiþii de viaþã ºi efort
este o problemã de actualitate, care preocupã
cercetãtorii din multe domenii de activitate:
nutriþie, tehnologie alimentarã, igiena
alimentaþiei, medicina muncii ºi, nu în ultimul
rând,medicinasportivã.
Aceastã preocupare a contribuit la
îmbogãþirea gamei produselor alimentare cu
noi sortimente, din dorinþa de a satisface cât
mai complet necesitãþile nutritive ale diferitelor





pot fi definite drept











produsele alimentare al cãror scop
este sã suplimenteze dieta normalã ºi care
reprezintã surse concentrate de nutrienþi sau
alte substanþe cu efect nutriþional sau
fiziologic, singure sau în combinaþii,
comercializate sub formã dozatã, ºi anume
sub formã de capsule, pastile, tablete, pilule
sau alte forme similare; pacheþele cu pudre,
ampule cu lichide, în sticluþe cu picurãtor
precum ºi în alte forme similare pentru lichide
ºi pudre, destinate a fi luate în cantitãþi unitare
mici,mãsurate
acele produse alimentare care conþin un plus
de nutrienþi cu o biodisponibilitate ridicatã,
destinate a acoperi necesitãþile nutritive
fiziologice specifice.
preparate condiþionate sub
formã de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau
lichide, care au în compoziþia lor nutrienþi
(macro- ºi micronutrienþi) ºi/sau alte substanþe
comestibile, care sunt consumate în cantitãþi
definite, în mod suplimentar faþã de aportul
alimentarobiºnuit
Suplimentele nutriþionale.
Concept ºi importanþã în
alimentaþie
“
Potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului României nr. 97/21 iunie 2001
privind reglementarea producþiei,
circulaþiei ºi comercializãrii alimentelor
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reprezintã substanþe nutritive, respectiv
protide, lipide, glucide, vitamine, macro ºi
microelemente minerale ºi/sau preparate
prelucrate sub formã de tablete, capsule,
drajeuri, pulberi sau lichide care au în
compoziþia lor macro ºi micronutrienþi ºi/sau
alte substanþe comestibile, care sunt
consumate în cantitãþi definite, în mod
suplimentarfaþãdeaportulalimentarobiºnuit.
Studiuldefaþãsereferãlaposibilitateadea
oferi sportivilor de performanþã o alimentaþie
adecvatãcuajutorulsuplimenteloralimentare.
Cercetãrile actuale asupra fiziologiei
specifice performanþelor sportive evidenþiazã
marea complexitate a mecanismelor





Înþelegerea mai profundã a acestor
mecanisme fiziologice, capabile sã
actualizeze potenþialitãþile biologice ale
organismului uman, a ridicat performanþele
sportive actuale la niveluri superioare faþã de
celeatinseîndeceniileanterioare.
Astãzi,seºtiecã,unsportivdeperformanþã
este supus nu numai unui efort muscular
crescut, ci, mai ales, unui efort neuropsihic
intens, care necesitã intrarea în acþiune a
tuturor mecanismelor fizilogice ºi biologice
menþionate. Asigurarea numai a nutrienþilor
capabili sã înlocuiascã pierderile substanþiale
de la nivelul muscular este departe de a
satisface necesitãþile reale ale sportivilor de
performanþã.
Este admis de cãtre toþi nutriþioniºtii cã
funcþia alimentaþiei, reprezentând schimbul
permanentdeinformaþie,energieºisubstanþã,
este, alãturi de respiraþie, cea mai strânsã
legãturã a organismului uman cu mediul sãu
de viaþã. Iatã de ce, în condiþiile specifice




- se referã în
special la structura alimentului, care trebuie sã
fie cât mai apropiatã de posibilitãþile
organismului de a-l prelucra digestiv ºi
metabolic,avândobiodisponibilitateridicatã;
- se referã, atât la
conþinutul în nutrienþi bogaþi energetic, cât ºi
biodisponibili;
- se referã la
conþinutul general de nutrienþi ºi la echilibrul
proporþionaldintreaceºtia.
Analizând în acest mod proprietãþile
nutriþionale ale suplimentelor alimentare, se
pot identifica ºi
, în aceste condiþii,
înalimentaþie.
Acestea sunt
, chiar dacã sunt bogate în
nutrienþienergetizanþi.
De asemenea, nu sunt indicate
.U n
exemplu în acest sens este interzicerea
consumului de alcool etilic, care, deºi are un
conþinut caloric foarte mare (care nu se
conservã însã în organismul uman), este
metabolizat cu un consum ridicat de vitamina
B1, necesarã ºi metabolismului glucidic, atât
denecesarefortuluineuromuscular.
Este bine cunoscut faptul cã performanþele
sportive intense, dar de scurtã duratã
(exemplu: alergarea de 100 m), se realizeazã
în condiþii fiziologice de “datorie de oxigen”,
sportivii nerespirând în intervalul de timp cât
dureazã cursa respectivã. Pentru a le facilita
efortul, alimentaþia lor trebuie sã fie bogatã în
glucide ce conþin în molecula lor oxigen ºi în
vitamine din grupul B, în special B1, care
asigurãutilizarealormetabolicãeficientã.
Nu tot acelaºi regim alimentar trebuie
asigurat alergãtorilor de cursã lungã, care
necesitã o cantitate ºi mai mare de calorii, ce
se pot elibera treptat. Acestora li se poate
administra o dietã bogatã în lipide, de tipul
ciocolateisauahalvalei.
cele trei aspecte ale acestui








substanþe produse care nu
sunt indicate a fi utilizate
produsele greu de digerat
ºi/sau metabolizat
alimentele
sau substanþele pentru prelucrarea cãrora
organismul uman consumã o cantitate









Menþionãm cã în toate cazurile de eforturi
sportive ºi mai ales în cursul competiþiilor
sportive, o grijã deosebitã trebuie acordatã
stress-ului neuropsihic, care este asociat
efortuluirespectiv.
Astfel, este bine cunoscutã importanþa
capacitãþii de concentrare a sportivilor ºi a
echilibrului lor psihic. În acest sens,
alimentaþiatrebuiesãfiefoartebineechilibratã
sub aspectul compoziþiei în vitamine ºi
minerale, precum ºi în oligominerale cu rol
important biocatalitic, intervenind în reglãrile
complexe bioenergetice ale sistemului
neuroendocrin ºi neuromuscular. De
asemenea, menþionãm rolul important al
precursorilor peptidici ºi proteici al unor
neurotransmiþãtori, putând fi favorizat de o
alimentaþie conþinând suplimente alimentare
adecvate.
Alþi componenþi necesari unor suplimente
alimentare pentru sportivii de performanþã
sunt substanþele cu rol antioxidant (de
exemplu: vitamina E, provitamina A, seleniu
etc.), care scad concentraþia de radicali liberi
generaþideefortulintens.
Menþionãm cã
De asemenea, o altã condiþie este
Altã condiþie este
individualizarea alimentaþiei, deoarece fiecare
organism are o reactivitate biologicã proprie,
ceseevidenþiazãmaialesîncondiþiideefort.
Clasificarea generalã a suplimentelor
nutritiveesteprezentatãîncontinuare:
(peste70%)ºi
(10-25%) recomandate în special celor care
vorsãiarapidîngreutate.
Acestea sunt bogate în calorii ºi sunt foarte
utile în special ectomorfilor (tip slab, longilin,
care ia greu în greutate), cãrora li se
recomandã douã-trei doze pe zi din aceste
produse. Ele sunt utile ºi celorlalte categorii,
însã numai o dozã imediat dupã antrenament,




apreciabilã de ºi care sunt
considerate a fi utile atât , cât ºi
celor care doar vor sã-ºi menþinã o sãnãtate
perfectã, deoarece prin compoziþia echilibratã
reprezintã un înlocuitor excelent al meselor
tradiþionale, fiind aproape de compoziþia lor,
fãrã sã conþinã însã grãsimi nedorite sau
colesterol.
AcestesuplimentesuntînvogãînAmerica,
fiind considerate un mod eficient de a preveni
ºicombateprinalimentaþiediferiteboliprecum
arteroscleroza, obezitatea, diabetul etc. Cel
mai bine vândut supliment alimentar in
America este din aceastã categorie ºi se
numeºte Met-RX. Pe piaþa româneascã avem
din aceastã categorie Siluet-R, produs care,
dupã ultimele informaþii, pare sã fie, de
asemenea, cel mai cumpãrat. Din aceastã
categorie fac parte ºi Mass-R2, Super Mass-R
etc.
(proteine




alimentaþie cantitatea necesarã, ori care
trebuie sã menþinã sau sã construiascã masa
muscularã fãrã a acumula grãsime, ºtiut fiind
cã, în general, alimentele bogate în proteine
au ºi grãsimi (carnea de porc, vitã, oul, laptele
etc.).
Produselesuntutileînspecialendomorfilor
(tip cu oase groase, scurte, cu tendinþe de
îngrãºare), dar ºi celorlalte categorii în
momentul în care doresc sã reducã stratul
adipos pentru un concurs, de exemplu. În
aceastã categorie intrã Ideal Protein, Milk &
Egg, Prot-R 65, Prot-R 85 ºi Super Protein -R
90.
.
Avantajul major al acestor produse faþã de
concentratele proteice este acela cã
organismul nu trebuie decât sã absoarbã
aminoacizii, fapt care dureazã aproximativ
cinci minute, comparativ cu aproximativ 30 în
cazul concentratelor proteice. Prin folosirea
aminoacizilor liberi se scurteazã deci timpul
dintre sfârºitul antrenamentului, moment în
care nevoia de aminoacizi a organismului este
acutã, ºi momentul absorbþiei acestora,
alimentaþia corectã a
sportivilor trebuie sã fie permanentã, iar în
momentele care preced competiþiile sau
antrenamentele intense trebuie sã fie
adaptatãacestora.
adaptarea alimentaþiei la specificul
efortului sau al sportului
sportivilor
sportivilor cu
necesitãþi crescute de proteine culturiºti,





suplimente cu concentraþie mare de
carbohidraþi micãdeproteine
suplimente cu concentraþie medie de
proteine ºi carbohidraþi
fibre vegetale
suplimente cu o concentraþie mare de
proteine ºi micã de carbohidraþi
aminoacizii liberi se gãsesc sub formã
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comparativcucazulutilizãriiproteinelor.
În conformitate cu prevederile
,
e
vitamine ºi elemente minerale în cantitãþi
care pe unitatea de consum (tabletã, capsulã,
drajeu, linguriþã etc.) nu depãºesc de 3 ori
dozele fiziologice zilnice recomandate pentru
opersoanãîncazulvitaminelorhidrosolubileºi
de 1,5 ori în cazul vitaminelor liposolubile ºi al
elementelorminerale;
proteine pure sau sub formã de
concentrate proteice, izolate proteice ºi
hidrolizate proteice, aminoacizi ºi amestecuri
aleacestora;
uleiuri alimentare considerate dietetice
(deexemplu:uleiuridingermenideseminþede
cereale, uleiuri din ficat de peºte) ºi acizi graºi
polinesaturaþiesenþiali;
fosfolipide (lecitine, cefaline,
serinfosfatide, inozitolfosfatide) pânã la
cantitãþialeconþinutuluidefosforde1g/zi;
fibre alimentare pânã la cantitatea de 24
g/zi;
lapte pentru copii, indiferent de vârsta de
administrare,darfãrãindicaþiiterapeutice;
produse pentru copii: lapte cu cereale
ºi/saufructe,produsetip“ aby-food
îndulcitorisinteticialimentari;
produse pentru slãbit ºi pentru
menþinerea greutãþii corporale, fãrã indicaþii
terapeutice;
produse parabiotice: probiotice,
prebiotice, simbiotice - alimente funcþionale
careregleazãfloramicrobianãintestinalã;
produse pentru sportivi care conþin
vitamine, elemente minerale, proteine,
hidrolizate proteice, aminoacizi, glucide uºor
asimilabile, acizi graºi esenþiali ºi alþi nutrienþi
cu rol în susþinerea efortului sportiv, în
refacerea post-efort, în dezvoltarea ºi
menþinereamaseimusculare.
Suplimentele nutriþionale destinate











suplimente (nutrienþi esenþiali ºi alþi
compuºialimentari).
Consumul de suplimente nutriþionale
genereazãoseriede efectepozitive
asupra sãnãtãþii, performanþelor fizice sau
stãrii psihice; îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate
sau bunãstare generalã ºi/sau reducerea
riscului unor boli; menþinerea sãnãtãþii ºi
dezvoltarea optimã a organismului; reglarea
unor procese din organism, controlul unor
funcþii ale organismului, reducerea duratei
convalescenþei, reducerea efectelor
îmbãtrânirii; beneficiu fiziologic ºi/sau
asigurarea protecþiei împotriva unor boli
cronice;prevenireadeficituluidevitamineºide
substanþe minerale; sunt considerate ca
alimente pentru utilizare nutriþionalã
particularã; sunt considerate ca alimente
funcþionale; sunt reglementate ca
medicamente; evaluarea se face dupã un
protocol similar medicamentelor; pe etichetã





special toxicitãþii alimentelor funcþionale ºi a
nutraceuticelor, amintim: supradozarea
principiilor active; interacþiunea cu alte
componente din produs; prezenþa unor
substanþe utilizate la extracþia sau formularea
produsuluidebazã.
prin care un component poate afecta
organismul uman sunt numeroase: reacþii
adverse sau interrelaþii cu alte componente,
care pot determina, fie distrugerea, fie
reducerea disponibilitãþii nutrienþilor;
interferenþe cu utilizarea sau digestia
nutrienþilor; interferenþe sau interacþiuni cu
substanþeterapeuticefarmacologice.
Înfuncþiedevaloarealornutritivã,dinpunct




Importanþa cunoaºterii valorii nutritive a
mãrfurilor este dictatã ºi de segmentarea
Ordinului





a alimentelor cu utilizãri
nutriþionale speciale
beneficii:


















în diferitele etape ale pregãtirii sportivului ºi
compoziþiachimicã.















accentuatã a necesitãþilor de consum
alimentar, fãcând posibilã realizarea de
alimente cu utilizãri nutriþionale specifice, care
sã corespundã nevoilor anumitor grupe de
consumatori (produse hipoglucidice pentru
persoanele diabetice, produse îmbogãþite
nutriþional pentru copii, produse hipocalorice
pentru anumite diete, produse energizante
pentrusportiviº.a.).
La nivel macroeconomic,
este înþeleasã ca o
componentã a cererii globale, iar situaþia
alimentarã a unei populaþii este adesea
abordatã numai la nivelul mediilor naþionale
obþinute prin metoda bilanþurilor alimentare
sau a contabilitãþii naþionale. Consumul
alimentar pe locuitor este principalul indicator
general disponibil pentru a urmãri evoluþia




demonstreazã cã în þãrile în care DEA se
situeazã în jurul valorii de 2700 Kcal, proporþia
persoanelorsubalimentateestemicã.
Diferenþa în consumul alimentar este
marcatã prin inegalitatea observatã în
Aceastã putere de
consum este caracterizatã esenþial prin
capacitãþile productive din economiile de
subzistenþã ºi prin puterea de cumpãrare din
economiiledepiaþã.
S-a constatat cã pe mãsurã ce creºte
produsul intern brut, creºte ºi totalul de
proteine din regimul alimentar (aceastã relaþie
este valabilã ºi pentru creºterea gradului de
urbanizare). Pentru niveluri scãzute ale
venitului,aproximativ75%dinkilocaloriiprovin
din poliglucide, constatându-se un consum
ridicat de porumb, orez, grâu, cartofi. Pe
mãsurã ce venitul creºte, dieta devine mai
complexã: creºte cantitatea de grãsimi (în
special de naturã animalã), iar ponderea
energiei provenite din poliglucide se reduce la
30%.Proporþiaenergieidinzaharuricreºte,iar
contribuþia proteinelor rãmâne relativ
constantã, înregistrându-se însã un salt
calitativ, prin trecerea de la consumul de
proteinevegetalelaceldeproteineanimale.
În înþelegerea inegalitãþilor din consumul
alimentar trebuie plecat ºi de la premisa cã
alimentaþia este un act social complex fondat
pe satisfacerea cererii biologice, dar ºi pe
plãcerea de gust ºi consum de simbol, de
semnificaþie socialã. Nevoile de consum
alimentar sunt nevoi reale, exprimate. De
multe ori însã, cumpãrãtorul de produse
alimentare are nevoie ºi de satisfacþie, atât în
procesul de achiziþie, cât ºi în cel de consum.
Marketerii, sociologii º.a. apreciazã cã un
potenþial cumpãrãtor nu specificã întotdeauna
ceea ce doreºte. El are nevoi neexprimate,
care trebuie identificate. În plus, interesul unui
cumpãrãtor depinde ºi de veniturile alocate
alimentaþiei, de accesul la sortimentul de
alimente oferit, de disponibilitatea ºi preþul
produselornealimentareºialserviciilor.
În general este puternic
înrâuritã de factori numeroºi ºi diferiþi:
economici (investiþii, ofertã, venituri, preþuri);
demografici (numãrul ºi structura populaþiei pe
vârste ºi sexe, profesii, grad de culturã ºi
instruire); sociologici (modã, mediul social,
mobilitate socio-profesionalã); organizatorici
(calitatea activitãþii comerciale, acþiuni
promoþionale,etc.);sezonieriºiconjuncturali.
Între obiectiv ºi subiectiv, comportamentul
alimentar este rezultatul factorilor de naturã
exogenã constituiþi din alimente propriu-zise
având valoare nutritivã ºi implicând tonusul
emotiv ºi de naturã endogenã de ordin
(de exemplu, senzaþia de foame sau
sete), (de exemplu, sensibilitatea
tactilã, cea termicã, gustul) ºi
(semnificaþia simbolicã a alimentelor, funcþia
socialã a zilelor festive). În tot acest complex,
fenomene ca instinct, dorinþã, agreabil sau
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Produsele alimentare sunt incluse în
categoria bunurilor de uz curent ºi se
caracterizeazã, pe lângã
, prin existenþa
unui anumit termen de valabilitate (sau termen
limitãdeconsum),prinanumiterestricþiiprivind
condiþiile de pãstrare, conservare,
întrebuinþare. Ele deþin un loc bine determinat
în cadrul consumului individual ºi o anumitã
stabilitate în consumul final. Faþã de producþie,
care are un caracter sezonier, consumul
produselor agricole (folosite în mare parte ca
materii prime pentru industria alimentarã ºi
doar parþial consumate în stare naturalã) este




Folosind previziunea tehnologicã, firma
dispune de un instrument adecvat în
determinarea duratei ºi a volumului eforturilor
necesare înnoirii gamei sale de produse. Ea
obþine totdeauna informaþii asupra
modalitãþilor de realizare a unor nivele
calitative ale produselor în raport cu costurile
acestora, cu strategiile de preþuri, cu
schimbãrile în programul de distribuþie, cu
oscilaþiilecompetitivitãþiilorpepiaþã.
Esenþialul pentru obiectul previziunii
tehnologice nu este produsul ca atare, ci
funcþiile lui, nevoile pe care urmeazã sã le
satisfacã. Este perimatã practica de a avea
reþete pe baza oricãror altor considerente
decât cele nutriþionale. Astfel, mãrfurile
alimentare actuale se caracterizeazã printr-un
, încorporând un volum
din ce în ce mai mare de progres tehnico-
ºtiinþific.
epuizarea lor
continuã în procesul de consum
un permanent stimulator
pentru producþie, pentru lãrgirea gamei
sortimentale ºi îmbunãtãþirea modului de
satisfacere a consumului.
constituie un factor economic hotãrâtor,
fiind implicatã major în structurarea ºi volumul
cererii
Se considerã cã una din cele mai
importante modalitãþi de care dispune o firmã
pentru a avea succes pe piaþã o constituie
diferenþierea eficientã a ofertei (prin produs,
servicii care însoþesc produsul, personal,
imagine). Pentru produsele alimentare
diferenþierea este relativ dificilã. Pentru cele
prelucrate, s-ar
putea constitui într-o modalitate de
diferenþiere, cu condiþia declarãrii reale a
potenþialului energetic ºi biologic, a aditivilor
utilizaþi ºi a respectãrii invariabilelor valenþe
igienice. Mesajul informaþional, cuprinzând
acele elemente ce vizeazã nutriþia, poate fi
realizat numai de cãtre firme care pot garanta
valorile minime pentru datele comunicate prin
etichetã sau ambalaj. Eventuala
neconcordanþã dintre valoarea nutritivã
declaratã a produsului ºi cea realã,
identificabilãdecãtreorganismeledeprotecþie
a consumatorului, pune în cauzã onestitatea,




valoarea biologicã, valoarea igienicã - iar
modelarea ºi echilibrarea trebuie sã le vizeze
pe toate, întrucât între ele existã
interdependenþã.
Trebuieavutînvederefaptulcãexistãriscul
ca modificând în sens pozitiv una din laturi (de
exemplu valoarea biologicã prin adãugarea de
sãruri solubile de fier) se poate modifica în
sens negativ o altã laturã (scade valoarea
psihosenzorialã, produsele cãpãtând un gust
metalic sau astringent sau o culoare
dezagreabilã).
Un alt exemplu îl constituie micºorarea
valorii igienice prin îmbunãtãþirea valorii
psihosenzoriale, în cazul adãugãrii în exces a
unor aditivi alimentari. cãrora li s-a
modelat valoarea nutritivã trebuie sã fie
, sã poatã fi
Prin control trebuie sã se asigure
Eºecul în realizarea unor produse
echilibrate nutritiv ºi corect corelate cu
necesitãþile segmentelor de populaþie cãrora li
se adreseazã are efecte grave asupra
sãnãtãþii consumatorilor, generând situaþii de
dezechilibru nutriþional, cu implicaþii majore pe
termen lung. Pentru evitarea unor asemenea
situaþii se impune un proces corect de
asigurare a calitãþii noilor produse alimentare,
a cãror valoare nutritivã a fost modelatã ºi
echilibratã.
grad înalt de prelucrare
Ca expresie a nevoilor de consum,
Producþia realizatã
în vederea satisfacerii nevoilor de consum
se confruntã, în cadrul pieþei, cu cerinþele
societãþii, sub forma ofertei de mãrfuri.
. Prin amplificarea formelor de




modernã a alimentelor trebuie sã ia în
considerare toate cele patru laturi
inseparabile ale valorii nutritive
Alimentele
omogene ºi stabile prelucrate ºi
obþinuteîncondiþiicontrolate.
constanþadozelorindicateºiomogenitatea
produselor obþinute, caracterul asimilabil





Tehnologia alimentarã modernã se
diferenþiazã net de cea clasicã care urmãrea
prioritar menþinerea sau ameliorarea calitãþii
resurselor agroalimentare. Plecând de la
necesitãþile obiective ºi subiective de consum
alimentar, se selecteazã materiile prime
convenþionale ºi neconvenþionale ce urmeazã
a fi încorporate, aditivii alimentari
corespunzãtori, tipurile de transformãri
tehnologice eficiente pentru a ajunge la un
produs finit cu proprietãþi identice sau cât mai
apropiatedeceleale
Accesul consumatorilor zi de zi la alimente,
este condiþionat de mecanismele prin care se
formeazã sortimentul industrial (al
producãtorilor), completat cu un sortiment
adecvat provenit din import ºi prin care se
formeazã la nivelul
grosiºtilor ºi detailiºtilor. Structurarea macro ºi
microeconomicã a sortimentului de alimente
presupune utilizarea metodologiilor ºi
instrumentelor specifice managementului ºi
marketingului. Dacã structurarea
macroeconomicã pe grupe de mãrfuri
alimentare, determinarea volumului ºi
raportului între acestea constituie o problemã
managerialã, volumul ºi structura sorto-tipo-
dimensionalã a sortimentului de mãrfuri
alimentare constituie o problemã de
marketing, pentru a asigura succesul pe piaþã
a fiecãrui articol alimentar. De altfel,
marketingul, managementul ºi merceologia
sunt organic legate de apariþia, circulaþia ºi
realizarea mãrfii pe piaþã, indiferent dacã este
un produs entitate sau o mulþime omogenã de
produse-lotdemarfã.
Prin activitatea sa, prin locul deþinut în
circuitul economic al bunurilor, face
legãtura dintre producþie ºi consum, fiind
influenþat de cele douã faze ale circuitului
economic ºi având la rândul sãu un rol activ în
influenþarea producþiei ºi consumului,
asigurãrii echilibrului dintre ele ºi, prin
echilibru, în creºterea economicã (vezi
schemanr.1).
Alimentaþia este o componentã indisolubilã
a existenþei umane, omul ca organism
heterotrof fiind nevoit sã preia din mediu
substanþele nutritive necesare pentru
desfãºurarea normalã a proceselor
metabolice.
Cele cinci grupe de substanþe nutritive -
glucidele, lipidele, protidele, substanþele
minerale ºi vitaminele - nu sunt primite ca
atare, ci sub forma unui complex, alimentul,
ceea ce determinã ºi o relaþie psihoafectivã cu
acesta, relaþie ce poate deveni chiar
determinantã în alegerea unui aliment din cele
disponibilelaunmomentdat.
Caracterul de ingerabil al oricãrui aliment,
contactul intern care se stabileºte între acesta
ºi organismul uman ºi, mai ales, prin aliment,
între organism ºi mediul înconjurãtor, impune
respectarea de cãtre producãtorii ºi
comercianþii acestor mãrfuri a unor restricþii,
care sã asigure inocuitatea produselor
consumate. Caracteristic produselor
alimentare este marea diversitate de factori
carepotinfluenþainocuitateaacestora.
Alimentul este legãtura biologicã
fundamentalã a omului cu mediul înconjurãtor.
Orice perturbaþie a mediului îºi gãseºte, în
alimente, mijlocitorul ideal pentru a ajunge la
om.
Pentru a menþine starea de sãnãtate a
populaþiei, produsele alimentare trebuie sã
corespundã, în primul rând, sub aspectul
, deoarece
neîndeplinirea acestei condiþii poate duce la
îmbolnãvirimaimultsaumaipuþingrave
Factorii naturali de mediu acþioneazã în
mod inevitabil asupra mãrfurilor alimentare pe
întreg circuitul materie primã - produs finit. În
diferite momente, relaþia aliment-mediu
determinã modificãri care influenþeazã
compoziþia ºi salubritatea produsului destinat
consumului uman. Produsele au o capacitate
receptivã datoritã cãreia tot ceea ce mediul
produce ºi descarcã poate fi regãsit în
acestea. Prin urmare, cele câteva perturbaþii
ale mediului pot gãsi în alimente mijlocul ideal
pentruaajungelaom.
Produsele alimentare vor avea o
încãrcãturãminimãdepoluanþiºicontaminanþi
în mãsura în care agenþii de agresiune sunt
cunoscuþi ºi controlaþi în obþinerea,






ºi monitorizarea continuã a proprietãþilor
produselor alimentare, atât a celor de uz
general,câtºiacelordestinateunorsegmente
speciale de consumatori, reprezintã nu numai
un mijloc de validare a performanþelor
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Numeroasele substanþe toxice din
alimente, care pot reduce sau chiar anihila
inocuitatea acestora, cu grade diferite de
nocivitateºiposibilitãþidepenetraþieextremde
aleatorii, pot fi sintetizate în urmãtoarele
grupe: substanþe antinutriþionale; substanþe
toxice; produºi toxici; microtoxine; pesticide;
metale ºi metaloizi toxici; aditivi alimentari;
microorganismepatogene.
Nominalizarea ºi poziþionarea corectã a
tuturorpoluanþilorºicontaminanþilor,precumºi
a implicaþiilor acestora asupra organismului
uman, impune lãrgirea orizontului
dincolo
de inocuitatea clasicã (absenþa germenilor
patogeni, a toxinelor bacteriene ºi fungice, a
unor otrãvuri ºi contaminanþi chimici) a
acestora. În prezent ea trebuie sã aibã un
conþinut complex care sã vizeze: absenþa sau
limitarea strictã a unor poluanþi chimici
generaþi de cãtre progresul tehnico-ºtiinþific
(pesticide, aditivi, antibiotice), a unor
substanþe antinutriþionale sau perturbatoare
ale metabolismului uman preexistente în
diferite materii prime agroalimentare clasice,
reconsiderarea poziþiei unor trofine energetice
în plan cantitativ ºi corelativ din punct de
vedereigienic.
Multiplicarea factorilor care modificã
inocuitatea suplimentelor nutriþionale a impus
extinderea ariei de investigaþie ºi a
metodologiei de analizã. În prezent, se
utilizeazã metode fizico-chimice ºi analitice
moderne, de mare precizie, obiective, dar care
presupun un personal tehnic calificat,
laboratoare dotate cu aparaturã ºi
instrumentartehnologicavansat.
Standardizarea de produs soluþioneazã
numai parþial ºi indirect problema inocuitãþii
alimentelor prin: admiterea într-un numãr
foarte redus a compuºilor nocivi ºi a
impuritãþilor minerale, interzicerea prezenþei
microorganismelor patogene ºi a toxinelor
acestora, admiterea unor bacterii condiþionat
patogeneîntr-unnumãrfoarteredus,darfãrãa
lua în evidenþã toate formele de contaminanþi
ce pot interveni în fluxul tehnologic ºi logistic
normal.
Având în vedere toate aceste aspecte,
definirea conceptualã a unor noþiuni cum sunt
valorii
igieniceasuplimentelornutriþionale
Schema nr. 1 Potenþialul informativ al procesului de asigurare a calitãþii mãrfurilor
alimentare
























































































































puritatea, securitatea, siguranþa ºi protecþia
consumatorilor de suplimente nutriþionale
capãtãoimportanþãdeosebitã.
suplimentelor nutriþionale
reprezintã gradul în care acestea sunt
conforme cu specificaþiile de produs din punct
de vedere al naturii ºi proporþiei tuturor
componentelor conþinute ºi cu standardele în
vigoareprivindîncadrareaînnivelurilemaxime
admise de contaminare fizicã, chimicã,
microbiologicã,toxicologicã,radiologicã.
Pentruaceastaestenecesarcapetotfluxul
tehnologic sã se asigure un control strict din
punct de vedere al apariþiei unor riscuri, sã se
înregistreze valoarea parametrilor de lucru ºi
sã se pãstreze documente de control pentru
fiecare lot fabricat. De asemenea, se impune
ca producþia sã se realizeze din materii prime
de calitate, garantate de furnizorul acestora
prinbuletinedeanalizãspecifice,iarloturilede
produse finite sã fie analizate în laboratoare
acreditate conform specificaþiilor de produs ºi
cerinþelor normelor privind contaminarea
microbiologicã, chimicã ºi, în caz de
necesitate, radioactivã. Comercializarea
suplimentelor nutriþionale, în vederea
asigurãrii puritãþii lor, impune ca acestea sã fie
ambalate ºi etichetate conform legislaþiei în
vigoare, adicã în ambalaje originale ºi cu
etichetaînlimbaromânã.
consumatoruluidesuplimente
nutriþionale se traduce prin cantitatea de
alimente necesare unui individ, exprimate în
unitãþi fizice, convenþionale (kilocalorii) ºi în
trofine(substanþenutritive),pentrua-ºiasigura
echilibrul fiziologic ºi a-ºi acoperi cele 3 raþii de
consum: raþie de întreþinere; raþie de creºtere;
raþiedeactivitate.
Deºi i se conferã o sferã de cuprindere
foarte amplã, totuºi, securitatea
consumatorului de suplimente nutriþionale
este, în primul rând, o problemã de nivel
individual, a cãrei rezolvare este condiþionatã
de disponibilitatea produselor, de posibilitatea
de acces la acestea (determinatã, în general,
de puterea de cumpãrare) ºi de dorinþa de a
aveaoalimentaþiesãnãtoasã.
În acest sens, devine necesarã intervenþia
autoritãþilor guvernamentale care, printr-o
serie de mãsuri de politicã alimentarã ºi
nutriþionalã, pot contribui decisiv la realizarea







nutriþionale se referã la ansamblul mãsurilor
necesare pentru a se asigura protecþia,
stabilitatea ºi salubritatea acestor produse,
pornindu-se de la cultivare sau creºtere,
producþie ori fabricaþie ºi pânã la consumul
final.
Aceasta înseamnã cã în compoziþia
suplimentelor nutriþionale nu trebuie sã se
regãseascã elemente de naturã a afecta
inocuitatea acestora: microorganisme
patogene, substanþe chimice toxice (de
exemplu,pesticide,metalegrele,contaminanþi
radioactivi), impuritãþi minerale neadmise sau
a cãror proporþie se situeazã peste limitele
maximeadmiseînstandarde.
În acest sens, producãtorii de alimente,
persoane fizice sau juridice, trebuie sã
comercializeze numai suplimentele
nutriþionale care prezintã siguranþã, sunt
salubre ºi apte pentru consum, ei fiind obligaþi
sã respecte parametrii privind proprietãþile
organoleptice, fizice, chimice, microbiologice
ºi toxicologice ale alimentelor conform
reglementãrilorlegaleînvigoare.
Astfel, producãtorii trebuie sã organizeze ºi
sã aplice controlul calitãþii igienice a
suplimentelor nutriþionale, fabricate sau
manipulate, în laboratoare proprii sau
acreditate.
consumatorilor de suplimente
nutriþionale reprezintã ansamblul de mãsuri de
ordin legislativ, administrativ ºi financiar prin
care acestora li se oferã încrederea cã pot
beneficia de produse sigure, sãnãtoase ºi de
bunã calitate ºi cã sunt protejaþi împotriva
practicilor frauduloase de producere ºi/sau
comercializare a unor bunuri care nu respectã
prevederile legale referitoare la securitatea ºi
sãnãtatealor.
Altfel spus, o bunã protecþie a
consumatorilor de suplimente nutriþionale nu
se poate realiza în afara reglementãrii stricte a
condiþiilor privind autorizarea unitãþilor care
produc, prelucreazã, depoziteazã, transportã
ºi comercializeazã suplimente nutriþionale, a
condiþiilor privind avizarea acestor tipuri de
produse în scopul declarãrii lor ca fiind apte
pentru consumul uman, respectiv a condiþiilor
privind controlul unitãþilor care produc,
prelucreazã, depoziteazã, transportã ºi
comercializeazãsuplimentenutriþionale.25
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alimente cu utilizãri nutriþionale specifice
Deºi vechimea alimentaþiei se confundã cu
însãºi istoria umanitãþii, o alimentaþie corectã,
adecvatã diferitelor condiþii de viaþã ºi efort
este o problemã de actualitate, care preocupã
cercetãtorii din multe domenii de activitate:
nutriþie, tehnologie alimentarã, igiena
alimentaþiei, medicina muncii ºi, nu în ultimul
rând,medicinasportivã.
Aceastã preocupare a contribuit la
îmbogãþirea gamei produselor alimentare cu
noi sortimente, din dorinþa de a satisface cât
mai complet necesitãþile nutritive ale diferitelor
grupe de consumatori, în funcþie de condiþiile
fiziologicespeciale,vârstãºiefort.
Studiuldefaþãsereferãlaposibilitateadea
oferi sportivilor de performanþã o alimentaþie
adecvatãcuajutorulsuplimenteloralimentare.
Cercetãrile actuale asupra fiziologiei
specifice performanþelor sportive evidenþiazã
marea complexitate a mecanismelor





Înþelegerea mai profundã a acestor
mecanisme fiziologice, capabile sã
actualizeze potenþialitãþile biologice ale
organismului uman, a ridicat performanþele
sportive actuale la niveluri superioare faþã de
celeatinseîndeceniileanterioare.
Astãzi se ºtie cã un sportiv de performanþã
este supus, nu numai unui efort muscular
crescut, ci, mai ales, unui efort neuropsihic
intens, care necesitã intrarea în acþiune a
tuturor mecanismelor fizilogice ºi biologice
menþionate. Asigurarea numai a nutrienþilor
capabili sã înlocuiascã pierderile substanþiale
de la nivelul muscular este departe de a
satisface necesitãþile reale ale sportivilor de
performanþã.
Este admis de cãtre toþi nutriþioniºtii cã
funcþia alimentaþiei, reprezentând schimbul
permanentdeinformaþie,energieºisubstanþã,
este, alãturi de respiraþie, cea mai strânsã
legãturã a organismului uman cu mediul sãu
de viaþã. Iatã de ce, în condiþiile specifice
performanþelor sportive, aceastã legãturã
trebuiesãfiecâtmaiadecvatã.
Consumul de suplimente nutriþionale
genereazãoseriede efectepozitive
asupra sãnãtãþii, performanþelor fizice sau
stãrii psihice; îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate
sau bunãstare generalã ºi/sau reducerea
riscului unor boli; menþinerea sãnãtãþii ºi
dezvoltarea optimã a organismului; reglarea
unor procese din organism, controlul unor
funcþii ale organismului, reducerea duratei
convalescenþei, reducerea efectelor
îmbãtrânirii; beneficiu fiziologic ºi/sau
asigurarea protecþiei împotriva unor boli
cronice;prevenireadeficituluidevitamineºide
substanþe minerale; sunt considerate ca
alimente pentru utilizare nutriþionalã
particularã; sunt considerate ca alimente
funcþionale; sunt reglementate ca
medicamente; evaluarea se face dupã un
protocol similar medicamentelor; pe etichetã




de suplimente nutriþionale, datorate în special
amintim: supradozarea
principiilor active; interacþiunea cu alte
componente din produs; prezenþa unor
substanþe utilizate la extracþia sau formularea
produsuluidebazã.
Înfuncþiedevaloarealornutritivã,dinpunct




Importanþa cunoaºterii valorii nutritive a
mãrfurilor este dictatã ºi de segmentarea
accentuatã a necesitãþilor de consum
alimentar, fãcând posibilã realizarea de
,
care sã corespundã nevoilor anumitor grupe
de consumatori (produse hipoglucidice pentru
persoanele diabetice, produse îmbogãþite
nutriþional pentru copii, produse hipocalorice
pentru anumite diete, produse energizante
pentrusportiviº.a.).
Utilizareamodelãriiînobþinerea,fabricarea
ºi monitorizarea continuã a proprietãþilor
produselor alimentare, atât a celor de uz
general,câtºiacelordestinateunorsegmente
speciale de consumatori, reprezintã nu numai
un mijloc de validare a performanþelor
producãtorilor, ci ºi o modalitate sigurã de a
evitaoriceriscînnutriþie.
Pentru a menþine starea de sãnãtate a
populaþiei, produsele alimentare trebuie sã
corespundã, în primul rând, sub aspectul
, deoarece
neîndeplinirea acestei condiþii poate duce la
îmbolnãvirimaimultsaumaipuþingrave







a implicaþiilor acestora asupra organismului
uman, impune lãrgirea orizontului
dincolo
de inocuitatea clasicã (absenþa germenilor
patogeni, a toxinelor bacteriene ºi fungice, a
unor otrãvuri ºi contaminanþi chimici) a
acestora. În prezent ea trebuie sã aibã un
conþinut complex care sã vizeze: absenþa sau
limitarea strictã a unor poluanþi chimici
generaþi de cãtre progresul tehnico-ºtiinþific
(pesticide, aditivi, antibiotice), a unor
substanþe antinutriþionale sau perturbatoare
ale metabolismului uman preexistente în
diferite materii prime agroalimentare clasice,
reconsiderarea poziþiei unor trofine energetice
în plan cantitativ ºi corelativ din punct de
vedereigienic.
În final, de menþionat cã problematica
legatã de asigurarea inocuitãþii bunurilor
alimentarede-alungulîntreguluilanþalimentar
capãtã o importanþã deosebitã. Astfel, trebuie
precizat cã, deoarece agenþii economici nu
apeleazã întotdeauna la practici dintre cele
mai oneste, este necesarã intervenþia
organismelor statale - prin intermediul
diverselor reglementãri (legi, norme,
standarde etc.) - în ceea ce priveºte
impunerea unor cerinþe specifice pe întreg
circuitul alimentar, care sã dea încredere
consumatorilor cã bunurile pe care le
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